**Глава 4( 3) Казнь Роботом Гомсом Тимура**

Тимур удивленно глядел в иллюминатор, рассматривая космос. Кроме черноты космоса, которая проникала сквозь затуманенный люк и пугала сына Йодиса, когда периодически отключались отражатели света их корабля, он, конечно же, больше ничего и не видел. Об этом Гомс позаботился. Даже увозя ребенка в последний путь, мегаробот перестаховывался. Их маленькая герметичная капсула-катерок быстро продвигалась по заданному курсу, отдаляясь от места, где он жил. А вот серая планета наоборот приближалась.

- А мы уже прилетели? – Тимур заинтересованно посмотрел в глаза робота, мерцающие, как всегда. в провале капюшона.

- Нет.

Гомс уже успел пожалеть, что не усыпил маленького надоеду. Подкупить его конфетой было очень просто, как и заставить молчать, пока мальчик ел эти конфеты. Однако мальчишка быстро справился с этой задачей и каждые пять минут спрашивал, приехали ли они. «Осталось немного», - думал про себя робот. А видеофайл с активным Тимуром будет даже плюсом, когда придет время предоставить доказательства Йодису. Весь путь, начиная с корабля и заканчивая последними секундами. Да, ради этого стоит потерпеть еще немного.

- Планета Л-67, - оповестил компьютер, прервав размышления Гомса, - начать посадку?
- Да.

Теперь серая планета заполнила весь вид в иллюминаторе. Корабль немного потряхивало, но система стабилизации успешно справлялась с ускорением в атмосфере планеты. Тимур даже не почувствовал давления, настолько плавно они приземлились.

- Ура! – вскрикнул Тимур и отстегнул ремень безопасности. - Больше конфет!

Гомс осторожно подумал: "Ничего, скоро эта игрушка 'папы' Йодиса канет в лету. Он настолько был осторожен, что боялся, что на видео последних минут мальчика может остаться отпечаток его мыслей. Хотя и в данном случае мегаробот предостерегся от последствий.

Он для съемки выбрал самую старую модель копирования действительности, где отражалось только изображение со звуком, ам не было еще чувственных дорожек и, тем более, отражения сопутствующих мыслей снимаемых.

Тимур попытался надень скафандр сам, но не обладая навыками,быстро запутался и моляще посмотрел на Гомса. Гомс хмыкнул, без него этот мальчик и скафандр не наденет. Какой же он на самом деле беспомощный! Ну что ж! Он с удовольствием выполнит последнее желание обреченного на смерть! Такое правил, кажется, было у людей в древности, когда Гомс еще не сделал их безропотными космолитами.

Тогда Гомс помог мальчику надеть скафандр, сделанный специально для маленьких детей. Яркий, желтый костюм был снабжен небольшим баллоном с кислородом, рюкзаком для мелочи и часами, которые показывали как состояние костюма, так и состояние владельца.

- Пойдем-пойдем, скорее! – канючил Тимур, отлипая от иллюминатора.

Гомс улыбнулся и нажал кнопку открытия двери. Зачем же заставлять парня ждать. Ха-ха!

Мальчишка выскочил из корабля и чуть не упал, когда выпрыгнул на поверхность. Планета была такой же серой и скучной, как казалась из космоса. Один песок да горы. Гомс огляделся, пока Тимур бегал вокруг, поднимая пыль в воздух. Никак перед смертью не надышется! Гравитация на планете была приблизительно такой же, как и на Земле. Сканеры робота показали, что кислорода недостаточно для дыхания человека. Однако для робота все было просто безупречно. «Пора уже кончать с ним». Он незаметно проколол иглой баллончик с кислородом, прикрепленный к скафандру ребенка.

- Эй, Тимур, пошли.

Робот помахал мальчику рукой и, не дожидаясь, когда тот догонит его, двинулся в направлении гор, ориентируясь на показания компаса, который быстро поймал слабенький магнитный фон планеты.

Когда приблизились к горному массиву вплотную, он показался сыром с многочисленными дырочками, настолько скалы были изрезаны многочисленными проходами. Видимо, когда-то здесь хорошо поработали стихии: ветер, вода и "гости" — метеориты. Теперь эта местность сильно смахивала на лабиринт. А древняя легенда гласит, что в лабиринте обитал монстр по имени Минотавр. Но в этом случае монстр находился снаружи. «Просто превосходно!» Гомс быстро шагал к своей цели (она заранее подготовил "уютное местечко") , даже не оборачиваясь на Тимура. Парень почти бежал за роботом, но не отставал, потому что серая пустота начала пугать юное сознание.

- Гомс, а почему мы идем? Куда мы идем?
- Увидишь.

Тимур задавал еще бесчисленное множество вопросов, но робот больше не ответил ни на один, пока они не пришли. Мальчик остановился рядом с Гомсом и замер.

Робот выглядел как обычно, только глаза его светились ярче, так казалось Тимуру. И в этом свечении было нечто зловещее. Или это всего лишь воображение? Тимур не раз наблюдал за космолитами, отцом и мегароботом. Однако его маленькое исследование так и не породило никаких полезных для практики выводов. Он перевел взгляд на горы и ахнул. Множество каменных стен сплетались в большой лабиринт. Ветер завывал внутри, вынося песок на путников.

- Что ж, Тимур. Скажи Йодису, как ты рад тут быть, - Гомс включил видеозапись.
- Привет, - мальчик помахал рукой, но не выглядел радостным, - мы с Гомсом отправились за конфетами. Он обещал большие, размером с меня! Я привезу и тебе таких, Йодис.
- Ага, наешься вдоволь, - съязвил робот. – Пошли, Тимур.
- Туда?
- Да. Не бойся, у меня есть карта. Идти осталось совсем немного.

- Угу.

Тимур на свою детскую глупость поверил роботу. Он раздумывал о том, как запихает конфеты в свой маленький рюкзачок, как удивиться Йодис, когда увидит эту планету по видео и как будет рад сам Тимур, когда получит желаемое.

Робот не обманул – они пришли быстро. Только вот место было ничем не отличающееся от всего лабиринта.

- Тимур, стой здесь. Коммуникатор плохо ловит, я вернусь немного назад.
- Нет! Я с тобой! - мальчик испуганно схватился за руку спутника.
- Я просто сверну за стену. Мне нужно чтобы ты был здесь, тогда я буду видеть, насколько мы отклонились от пути.
- Мы идем неправильно? - голос ребенка задрожал и мегаробот решил, что уже пора отключить съемку.
- Совсем чуть-чуть. Подождешь меня здесь?
- Хорошо, - согласился мальчик, - только возвращайся быстрее.
- Конечно.

Робот прошел до стены и исчез, оставив Тимура наедине с собой. Обратный путь к кораблю он пересек в два раза быстрее. Двигатель землехода даже не успел остыть и еще немного дымил.

- Дело сделано! - произнес Гомс и забрался в шатл.

Робот запер дверь, уселся в кресло и активировал компьютер. Затем Гомс запустил миникамеры и направил их в лабиринт. Пока корабль взлетал они с Асанамом нашли цель и стали двигаться за ней, выводя на экран корабля обзор в триста шестьдесят градусов. И этот обзор очень радовал Гомса. Тимур беспорядочно метался между каменных стен, забираясь все глубже и глубже в лабиринт. Кислорода у мальчишки хватало еще на шесть часов, однако, Тимур слишком активно искал робота, поэтому время сократилось до четырех. Только сейчас Гомс упрекнул себя в том, что сделал неудачный прокол.

Гомс выразительно зыркнул глазами из под капюшона.

Корабль покинул атмосферу планеты и замер на орбите. Гомс не мог улететь, видеосвязь не рассчитана на большее расстояние, поэтому мегароботу пришлось остаться и дождаться финала.

Все это время, все четыре часа Тимур отчаянно искал Гомса или хотя бы выход. Он не понимал, что происходит и куда бежать. Вокруг были только гигантские стены, песок в воздухе и серое небо. Мальчик давно устал, запыхался, но не мог остановиться. Он плакал и звал на помощь, но никто не пришел. Его скафандр не был оснащен внутренним компьютером, только часы, которые обладали некоторыми дополнительными функциями. Но они не показывали путь или карту, поэтому Тимур был на грани отчаяния. Погода тоже добавляла ужаса. Ветер мгновенно заметал следы. Стоило отвернуться, и ты словно не приходил сюда, а просто появился из воздуха.

- Папа, папа! – рыдал мальчик.

Эти метания и крики успешно записывались Гомсом, который все это время просто сидел и ждал. Эту запись он уже делал не для папы Тимура Йодиса, а для своего удовольствия. Когда испортится настроение, будет чем снять напряжение. Он уже успел заскучать, как бортовой компьютер предупредил об опасности. Циклон с севера пришел раньше, чем предполагал робот, а это значит, что ему придется улететь. Робот видел бурю, приближающуюся к кораблю, и решил досидеть до последнего. Ведь вокруг творился сущий ад, в котором напуганный Тимур еще пытался выжить. «Словно крыса в лабиринте, - подумал Гомс. Если через пару минут он не задохнется, то буря сметет его!»

Тимур устал бегать. Буря сбивала его с ног, а иногда поднимала в воздух. Дышать стало тяжело, и мигающий экран часов подсказывал парню, что скоро ему и вовсе нечем будет дышать. Сил совсем не осталось, и мальчик забился в небольшую расщелину, чтобы его не унесло ветром.

- Папа, папочка, - безостановочно рыдал Тимур, - папа, забери меня. Мне страшно!

Мальчик плакал до тех пор, пока голова не разболелась. Только он притих, не в силах терпеть боль, как понял, что дышать почти не может. Тимур закашлял, вскочил на ноги и схватился за скафандр. Чего он хотел этим добиться, Гомс не увидел, так как буря полностью накрыла зону гор и камеры, связь с костюмом была утрачена, запись из него оборвались. Роботу ничего не оставалось, как вернуться назад, потому что бури здесь не утихают днями.

- Надо будет обязательно «порадовать» Йодиса, - сказал Гомс и настроил координаты.

Дело было сделано.

— Господин, - воззвал к Гомсу ждуший на капсуле, которая должна была вернуть их на корабль управляющий всеми роботами-прислугой Асанам,- вы уже вернулись, а где сын Йодиса Тимур?

- О, Я ему поручил исследовать новую открытую планету и он отказался возвращаться со мной на корабль, представляешь?! Вот несносный характер у мальчишки!

— Но Йодис будет расстроен, — прокомментировал сообщение Гомса, все понимающий Асанам. - Да и вы обещали меня взять с собой, забыли?

- Ничего я не забыл, - со злостью прокомментировал слова слуги мегаробот. -Ты, надеюсь, не следил за мной?!

- Вы абсолютно правы, господин, но все же назовите область планеты, где остался Тимур.

Гомс понимал, что если не ответит, то Асанам что-то заподозрит.

- Если тебе интересно, могу даже дать адрес,где мы находимся.

— Певинус, в созвездии двух солнц в секторе 40-аси, нашей Галактики. Асанам, ты должен все забыть, что знаешь и не задавать мне вопросов, а иначе...хотя, - робот щелкнул прибором, стирающим память последних часов над головой прислуги.

Не знал только Гомс, что на скрывающегося под маской Асанама Мудриката это не подействует. Хитрюга внутренне улыбнулся, хотя внешне у робота трудно было понять, в каком он состоянии, стандартное мужское тело и лицо, всегда хранящее маску послушания, такими данными были снабжены все роботы, выполняющие на корабле роль прислуги. Единственное отличие было в номере, который был выбит крупными цифрами на лбу.

Завхозу космолета было понятно, что Гомс говорил ложь. Но ничего. Асанам знал, что космическое излучение, которое идет от таинственной планеты, где Гомс спрятал или расправился с мальчиком будет еще некоторое время поступать на датчики корабля, поскольку Гомс не успел сразу стереть его или направить в другую сторону.

Асанам не сомневался, что Тимуру нужна помощь в данный момент, если он еще только жив.

Он уже не мог дождаться, когда Гомс отпустит его и тогда... тогда Асанам сделает то, что обязан был сделать.

Наконец, довольный проделанным мегаробот уединился в своем персональном помещении и отключился для отдыха и подзарядки своих схем и блоков, из которых состоял. Когда Гомс был занят Мудрикат потряс слегка затуманенной головой и включил антипрессор, позволяющий снять напряжение в лобных долях мозга, на которые воздействовал Гомс.

Мудрикат-Асанам проделал путь, который проделал Гомс с Тимуром и у самого лабиринта, где метался, задыхаясь, Тимур, встретил… своего заместителя по Центру высших разумов **Псевдолител**я.

—Что происходит? Но я так рад видеть тебя! — воскликнул Мудрикат, до этого самого момента убежденный, что придётся в одиночку противостоять Гомсу.

— Потом, все потом, начальник, сейчас нужно первым делом спасать мальчика, идем. Я все видел.

— А что с ним произошло? — на ходу спросил Мудрикат, внутренне борясь с тревогой.

— Страшное, — отрезал **Псевдолитель** и побежал вперёд.